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ABSTRAKT
Duke pasur parasysh se në Kosovë nuk ka hapësira kulturore të mjftueshme e sidomos që salla
koncertale te posaqme nuk ka, që shfrytëzohen teatrot si dhe holli i biblotekës kombëtare kur
mbahet një kocert.
Dizajni interier është arti dhe shkenca e përmirësimit të brendshëm të një ndërtese për të arritur
një mjedis më të shëndetshëm dhe më të këndshëm estetikisht për njerëzit që përdorin hapësirën.
Një dizajner interier është dikush që planifikon, hulumton, koordinon dhe menaxhon projekte.
Dizajni i brendshëm është një profesion i shumanshëm që përfshin zhvillimin konceptual,
planifikimin e hapësirës, inspektimet e vendit, programimin, kërkimin, komunikimin me palët e
interesit të një projekti, menaxhimin e ndërtimit dhe ekzekutimin e modelit.
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1.0. Hyrje
Dizajni i brendshëm është i larmishëm dhe përfshin planifikimin e hapësirës, zhvillimin
konceptual, inspektimet e vendit, programimin, hulumtimin, komunikimin me klientët,
menaxhimin e projektit dhe ndërtimit, dhe natyrisht ekzekutimin e dizajnit të dëshiruar. Dizajni i
brendshëm hyri në mënyrë instiktive për të koordinuar në mënyrë rigoroze me arkitekturën e
ndërtesave. Profesioni i dizajnit të brendshëm erdhi me rritjen e shoqërisë së klasës së mesme dhe
arkitekturën e komplikuar që u rrit në popullaritet gjatë revolucionit industrial. Kërkimi për të
përdorur sa më mirë hapësirën, së bashku me vëmendjen për mirëqenien e përdoruesit dhe dizajnin
funksional vazhdon të shtyjë zhvillimin dhe rritjen e mundësive të jetës së përsëritjes së sotme në
profesionin e dizajnit të brendshëm.
Përgjatë shekujve 17 dhe 18 dhe në pjesën e parë të shekullit 19, dizajnimi i brendshëm ishte një
shqetësim ekskluziv që iu nënshtrua shtëpisë, ose një tapiceri apo zanatçi profesionist që mund të
këshillonte në mënyrë të sigurt bazuar në syrin e tyre artistik për dizajnin e brendshëm të një
shtëpie. Rastësisht, arkitektët gjithashtu do t’u drejtoheshin zanatçinjve dhe artizanëve për të
krijuar dizajn të brendshëm për ndërtesat e tyre.
Praktika e dizajnit të brendshëm i rikthehet Egjiptianëve të Lashtë, të cilët dekoruan shtëpitë e tyre
naive me baltë me orendi themelore të zgjeruara nga lëkura kafshësh, tekstile të thjeshta, murale
grafike biografike dhe shpirtërore, skulptura dhe urna të pikturuara. Ornamentet prej ari me
zbukurime të gjetura në varret egjiptiane (të tilla si Mbreti Tutankhamen) dhe xhingël theksuan
nevojën për dekorime më të pasura për të simbolizuar egjiptianët më të pasur dhe më të fuqishëm.
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1.1. Qëllimi i studimit
Qëllimi i këtij studimi është zgjedhja e problemit që tek ne nuk ka një sallë koncertale të posaqme,
si dhe hulumtimi ka për qëllim për të fituar njohuri për salla të koncerteve, se çfarë duhet të ketë
brenda çfarë materialesh duhet të përdoren që të ketë akustikë profesionale.
•

Njohuri rreth sallave të koncerteve

•

Si krijohet një akustikë profesional

1.2. Kreativiteti
Kreativiteti përcaktohet si tendenca për të gjeneruar ose njohur ide, alternativa ose mundësi që
mund të jenë të dobishme në zgjidhjen e problemeve. Sipas psikologëve të Gestalt, kreativiteti
përcaktohet si diçka që gjeneron një ide, depërtim ose zgjidhje të re përmes imagjinatës sesa
përmes logjikës ose arsyes. Me një fjalë kreativiteti është kthimi I ideve te reja dhe imagjinatës në
realitet.

Kreativitet është kthimi I objektit të Gërmisë në sallë koncertale gjë që një sallë adekuate për
koncerte nuk ka pasur.

1.3. Mendimi Kritik
Një deklaratë nga Michael Scriven & Richard Paul, prezantuar në Konferencën e 8-të Vjetore
Ndërkombëtare mbi Mendimin Kritik dhe Reformën e Edukimit, Verë 1987. Të menduarit kritik
është procesi i disiplinuar intelektualisht i konceptimit në mënyrë aktive dhe me shkathtësi,
zbatimit, analizimit, sintetizimit dhe vlerësimit të informacionit të mbledhur nga vëzhgimi,
përvoja, reflektimi, arsyetimi ose komunikimi, si një udhëzues për besimin dhe veprimin. Në
formën e tij shembullore, ajo bazohet në vlera intelektuale universale që tejkalojnë ndarjet e lëndës:
qartësia, saktësia, qëndrueshmëria, rëndësia, provat e shëndosha, arsyet e mira, thellësia, gjerësia
dhe drejtësia.
Mendimi kritik ka të bëjë me ndijimin e problemit dhe për ta zgjidhur atë. Të menduarit kritik
duhet të jetë aftësia për të dalluar faktin nga gjykimi.
2

2.0. Gërmia
Ndërtesa ishte projektuar nga arkitektja Liljana Rashevski dhe kishte dashur dy vite për ta ndërtuar,
hapësirën prej 8.500 metrash në total, duke përfshirë pjesën administrative ku sot është Ministria
e Infrastrukturës.
Ishte dyqani i parë që u krijua pas periudhës së shkatërrimit të Luftës së Dytë Botërore dhe
gjithashtu përfshiu shkallët e para lëvizëse në qytet. Ky dyqan gjithashtu përfaqësoi kalimin nga
pazaret qëndrore, të cilat ishin forma tradicionale e shitjes me pakicë në Prishtinë, në dyqanet pas
Luftës së Dytë Botërore, kjo ndërtesë përfaqëson një periudhë me një domethënie të madhe për
historinë e qytetit dhe kujtesën kolektive. Për më tepër, “Gërmia” është një nga shembujt e vetëm
të mbetur të trashëgimisë moderne në Prishtinë.
Teksi I 3 shkurtit të vitit 1973, thotë se “Gërmia” u hap më 28 dhjetor, në prag të festave të fund
vitit. Për ndërtimin e saj thuhej se “sipas llogarisë jodefinitive janë shpenzuar afro 5 miliardë
(dinarë). Nga këto 30% të mjeteve janë tonat e 70% janë kredi nga Banka e Kosovës”, thuhej në
tekst, ku fliste drejtori i atëhershëm Rushit Selimi.
Shtëpia e re e mallrave “Gërmia” u hap në një moment mjaft të volitshëm për konsumatorët – 28
dhjetor, në prag të Vitit të ri.
-Sipas llogarisë jodefinitive janë shpenzuar afro 5 miliard. Nga këto 30% të mjeteve janë tonat e
70% janë kredi nga Banka e Kosovës. Në 30% një pjesë e bukur e madhe janë investimet e
firmave të jashtme me renome të cilat kanë ndihmuar varësisht prej interesimit dhe kapacitetit.
I tërë objekti dhe orenditë janë reprezentative jo vetëm në Kosovë por edhe në vend (Jugosllavi).
Jemi munduar që me shpenzimet e bëra të dalim për ballë konsumuesve. Asortimenti është i madh
dhe mjaft kualitativ. Jemi furnizuar edhe me mallra të shtrenjta, por që janë shitur. Fillimi, si
zakonisht, ka qenë mjaft i vështirë. Në këtë organizatë të madhe punuese janë inkuadruar shumë
të rinj fillestarë dhe të papërvojë. Kemi angazhuar punëtorë me kualifikime të ndryshme
(normalistë, ekonomistë, gjimnazistë) dhe jemi munduar që çdo vendi t’ia përshtatim punëtorët
adekuatë.
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Interesimi në fillim ka qenë shumë i madh. Gjatë ditës së parë dhe të dytë i tërë objekti ka qenë
plotë me konsumues dhe me kureshtarë që dëshironin të shikojnë mallin e ekspozuar por edhe me
të tjerë që në llogarinë rrjedhëse kanë

derdhur më se 130

milionë (dinarë).

INKUADRIMI: Struktura nacionale është 35% me 65%. Nga këta 90% janë të rinj që janë
inkuadruar për herë të parë. Të gjithë janë kualifikuar me kualifikime përkatëse. Kemi gjithsej
272punëtorë.

Qëllimi është në fakt plotësimi i kërkesave të konsumatorëve. Furnizimi u përgjigjet mjaft
kërkesave të konsumatorëve, por do të kemi edhe gjëra të reja, mall të importuar nga jashtë.
Çdo mall ka çmimin e caktuar dhe të njëjtë me çmimet e mallit në dyqanet tjera, na tha drejtori i
shtëpisë së mallrave “Gërmia”, Rushit Selimi.
Në artikullin e atëhershëm thuhej se ndërtesa është projektuar nga arkitektja Liljana Rashevski,
investitor ka qenë Ndërmarrja Tregtare “Gërmija” nga Prishtina. Projekti është bërë në vitin 1970,
kur edhe ka filluar ndërtimi për të zgjatur 2 vjet, deri më 1972.
Hapësira e saj ndahej në 4,500 metra katrorë qendër e shtëpisë së mallrave ku shiteshin mallra,
ndërsa hapësira tjera përcjellëse dhe administrative 4,000 metra katrorë. Objekti është i vendosur
në qendër të qytetit, në rrugën “Marshall Tito”, që sot është sheshi pranë bustit të “Skendërbeut”.
Objekti është i ndarë në tri objekte që janë të lidhura dhe përbëjnë një të vetëm, në Shtëpinë e
Mallrave “Gërmija”.
Pjesa ku ka qenë shtëpia e mallrave dhe bëheshin shitjet ishte përdhesë plus dy etazhe, pjesa ku
ishte restoranti dhe salla e eventeve ishte përdhesë plus një etazh, teksa blloku administrativ ishte
përdhesë dhe pesë etazhe, ku sot është Ministria e Infrastrukturës.
Për shkak të terrenit, në këtë artikull thuhet se pjesa e supermarketit prej 750 metrash katrorë është
pjesërisht e varrosur, teksa pjesa e përparme është në nivelin e pjesës që “shikon në perspektivën
e së ardhmes”. Nuk mbeten pa u përmendur edhe shkallët lëvizëse, që një Prishtinë i mban në
mend. Artikulli shpjegon se ka një lidhje si paradhomë në katin e parë ku del në restorant dhe sallë
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evenimentesh, që mund të përdoret për revyja të modës apo manifestime tjera. Të tre objektet që
përbëjnë këtë shtëpi mallrash kanë material betonarme.

3.0. Akustika
3.1. Një formë e kutisë së këpucëve
Përmes provave dhe gabimeve, inxhinierët kanë rënë në konkludim që sallat në formë kutie
këpucësh bëjnë vende të duhura për koncerte. Kjo përfshin Musikverein të Vjenës që është
paraqitur në fig.1 por edhe Royal Festival Hall të Londrës që është paraqitur në fig.2.
Kohët e fundit ,sallat në formë tarracë vreshtash ’kanë akustikë profesionale. Këto përfshijnë
Bridgewater Hall të Mançesterit dhe Filarmoninë e famshme të Berlinit.
Për të dhënë ekuilibrin e zërit, qartësisë dhe intimitetit të kërkuar për muzikën klasike, simfonike
dhe korale, konsideratat akustike ishin thelbësore për çdo fazë të dizajnit.

Figura 1 Musikverein, Vienë
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Figura 2 Royal festival hall, Londër
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3.3. Bridgewater Hall
Për të arritur një mbrojtje totale nga zhurma e jashtme e rrugëve dhe hekurudhave, nivelet më të
ulëta të auditorit janë të rrethuara nga disa holle dhe zyrash. Një lëkurë e dyfishtë e veshur me gurë
gëlqerorë izolon muret e sipërme nga tingulli i ajrit dhe ndërtesa mbështetet në 280 grupe burimesh
çeliku për ta izoluar atë nga zhurma që është hekurudha ngjitur. Salla mbrohet nga zhurma e saj
duke vendosur të gjitha sendet kryesore të bimëve në një kullë të shkëputur. Shërbimet sigurohen
nga kulla përmes kanaleve të vendosura në mënyrë akustike.

3.4. Dizajn optimal i auditorit
Arup dhe RHWL Partnership rafinuan modelin origjinal të auditorit për të optimizuar akustikën.
Elementet e formave të sallës së koncerteve tip 'kutia e këpucëve' dhe 'vresht' u kombinuan për të
krijuar një formë 'hibride' që tentohet rrallë siç shihet në fig.3. Zhurma akustike u maksimizua
duke ekspozuar në mënyrë elegante strukturën e kulmit brenda auditorit. Kulmi është një rregullim
spektakolar i dy demetave që shtrihen në mënyrë të mbështetur në kolona të holla. Gjeometria e
brendshme është zhvilluar për të siguruar shpërndarjen e duhur të zërit. Arup ofroi shërbime
disiplinore të projektimit në Bridgewater Hall duke përfshirë dizajnin akustik, strukturën,
mekanikën, elektrikun, shëndetin publik dhe inxhinierinë gjeoteknike.
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Figura 3 Salla Bridge water
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3.5. Asnjë tingull i padëshiruar
Ekzistojnë dy mënyra që tingujt nga bota e jashtme mund të futen në një sallë koncertesh: përmes
ajrit dhe përmes vetë strukturës së ndërtesës. Salla Bridgewater në Mançester fig.4. dhe fig.5. për
shembull, është montuar në burime, për të ndihmuar në zvogëlimin e tingullit të trafikut dhe
tramvajit. Dhe shumica e sallave moderne të koncerteve janë të rrethuara nga një boshllëk ajri për
të parandaluar tingujt nga bota e jashtme që hyjnë në sallë dhe tërheqin vëmendjen nga muzika.

Salla
koncertale

Trafiku afër sallës
koncertale që krijon
zhurmë dhe materialet
janë ato që nuk e
lejojnë zhurmën të
depertojë brenda

Figura 4 Ambienti jashtë sallës Bridge water
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krijon zhurmë por
materialet nuk
lejojnë te depërtojë
brenda

Figura 5 Salla Bridge water
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3.6. Materiali i mureve
Muret e sallave të koncerteve përdoren për të kontrolluar akustikën. Sipërfaqet e forta do të
pasqyrojnë zërin dhe shumë prej këtyre mureve gjenden në sallat e koncerteve ndërsa sipërfaqet e
buta do ta thithin zërin. Vendet e vetme që do të gjeni material të butë në shumicën e sallave të
koncerteve janë ulëset.
Arkitekti i Carnegie Hall të Nju Jorkut William Tuthill është salla e parë koncertale që e krijoi
bashkë me Richard Morris Hunt fig.6. hoqi shumë nga tiparet e zakonshme në sallat e koncerteve
dhe teatrot deri në atë moment - duke përfshirë perde të rënda, llambadarë dhe mure me afreske.
Auditori i ri me mure të lëmuara dhe tavani me kupolë ndihmojnë në krijimin e akustikës
legjendare të sallës. Sipërfaqe të ashpra përdoren gjithashtu për të shpërndarë tingullin në të gjitha
drejtimet kjo mund të përdoret në sallat e koncerteve për të hequr qafe jehonat që do të shkëpusin
vëmendjen nga shfaqjet.

Figura 6 Carnegie Hall
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3.7. Zëri
Një pjesë kryesore e të pasurit një akustikë profesionale është dizajni ku do të ketë sukses që
publiku të mund ta dëgjojë orkestrën qartë dhe me zë të lartë.
Një inxhinier audio i shekullit 20, Leo Beranek, shkroi: «Tronditja e dëgjimit të meshës së vogël
Bach, Simfonia e Nëntë e Beethoven ose Simfonia e Tetë e Mahler jo vetëm që përcaktohet nga
cilësia e orkestrës dhe interpretimi i dirigjentit, por përmirësohet pa masë nga përgjigjja dinamike
e sallës së koncertit.
Qartësia e tingullit të drejtpërdrejtë kur një notë muzikore tingëllon papritmas në skenë, të themi
nga një violinë, tingulli rrezaton nga instrumenti dhe më pas godet muret, tavanin dhe audiencën.
Secila sipërfaqe pasqyron një valë zanore që më pas kthehet nëpër dhomë nga një sipërfaqe në
tjetrën.
Shem. Filharmonia Berlin: Kërkohej për një kohë reverbimi prej dy sekondash. Zhurma është
diçka që mund të llogaritet. Kjo varet pjesërisht nga një seri e tërë faktorësh që ndikojnë në vetitë
pak a shumë thithëse të tingullit të materialeve të përdorura, përfshirë ulëset. Por mbi të gjitha
varet nga vëllimi i sallës. Faktori vendimtar në llogaritjen e kohës së reverbacionit është hapësira
mesatare e ajrit për person. Në rastin e një kapaciteti prej 2,250 vendesh, vëllimi "i domosdoshëm
akustik" i auditorit të Filharmonisë është 26,000 metra kub. (Është e nevojshme për të arritur
hapësirën e kërkuar ajrore prej rreth 10 metra kub për person.) Parakushti për këtë u arritë duke
ngritur lartësinë e tavanit, i cili qëndron në 22 metra mbi platformën.
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3.8. Materialet
Materialet luajnë një pjesë të madhe në akustikën e sallës së koncerteve. Materialet e forta dhe
reflektuese janë ideale për akustikën në sallën e koncerteve. Kjo është për shkak se orkestra ka
nevojë për të gjithë reflektimin dhe jehonën që mund të marrë për ta bërë tingullin më të pasur. Le
të kalojmë nëpër disa materiale, vetitë e tyre dhe si ato ndikojnë në akustikën e sallës së koncerteve.

3.9. Betoni
Kjo është pjesë e kategorisë më të gjerë të materialeve të njohur si murature. Një ndërtesë mund
të ndërtohet nga tulla, beton ose gur. Sa më i trashë dhe i dendur të jetë muri, aq më mirë është
bllokimi dhe reflektimi i tingullit, i cili është hapi i parë për izolim të mirë nga bota e jashtme. Por
pse nuk mund të kemi mure të brendshme konkrete? Epo, materialet prej betoni dhe guri janë
poroze dhe priren të thithin frekuenca të larta dhe të mesme ndërsa pasqyrojnë frekuencat e ulëta
- të cilat mund të kenë një ndikim të padëshirueshëm në akustikën e sallës së koncertit. Për ta bërë
betonin reflektues, bojërat dhe përfundimi mund të mbushin vrimat. Sidoqoftë, dizenjimi i një muri

me materiale të përbëra mund të ketë veti të përshtatshme akustike, në varësi të kërkesës së
akustikës.
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4.0. Metali
Metali është pjesë e rendesishme për këtë proces të strukturës mbështetëse për materiale të tjera
që ndikojnë drejtpërdrejt në akustikën e sallës së koncertit. Sidoqoftë, kur lihen vetë, ato thithin
frekuenca të ulëta dhe mund të tronditen duke u bërë një burim thithjeje dhe zhurme në hapësirë.
Petëzimi dhe zbutja e tij me gomë mund të ndihmojnë në zvogëlimin e zhurmës.Metali kryesisht
përdoret tek karriget, ndriçimet ku duhet te ketë mbajtës siç shihet në fig.7.

Mbajtëset e
ndriçimit që janë
prej metali

Figura 7 Berlin philharmonie

4.1. Gipsi
Është një nga materialet më të përdorura për të formësuar fjalë për fjalë arkitekturën e akustikës
së sallës së koncertit. Standardi nga 3,81 deri në 5,08 cm. Kjo është për ta mbajtur atë të ngurtë
dhe për të parandaluar vibrimin, pasi kjo do të shkaktojë thithjen e frekuencave të ulëta. Gipsi të
jetë më i trashë do të thotë një masë më e lartë e cila kërkon mbështetje më të mirë strukturore.
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4.2. Druri
Druri mund të përmirësojë vërtet bukurinë vizuale të një salle koncertesh dhe përdorimi i duhur
mund të përmirësojë akustikën e sallës së koncertit, p.sh mbajtëset e karrigeve, tavani, dyshemeja.
Këtu janë disa paralajmërime. Nëse një panel druri është shumë i hollë dhe ka hapësirë ajri pas tij,
kjo do të shkaktojë vibrim të panelit të drurit i cili është i vendosur brenda sallës që është pjesë e
dizajnit, si dhe do të thithë frekuenca të ulëta. Shtresat e trasha të gipsit do të mbështesin panelet
e drurit për të parandaluar thithjen e frekuencës së ulët. Në konsideratat e projektimit, të tilla si
strukturat e harkuara dhe tavani, druri duhet të theksohet për të parandaluar vibrimet.
Lënda drusore mund të përdoret jo vetëm për të parandaluar transmetimin e zhurmës së
padëshiruar, por edhe për të përmirësuar tingullin në mjediset muzikore dhe studiot e regjistrimit.
Për shkak të fortësisë së ndryshueshme të varieteteve të ndryshme të drurit ekziston një spektër i
gjerë i efikasitetit të thithjes dhe reflektimit të tingullit. Për më tepër materialet sipërfaqësore
(përfundimet si vajrat, dyllët.) Mund të rrisin ose ulin sasinë e jehonës.
Llojet e ndryshme të drurit pasqyrojnë një gamë të ndryshme të frekuencave të tingullit. Për
shembull, drurët e fortë zhurmojnë më shumë në interval me frekuencë më të lartë, ndërsa drurët
e butë rrisin tinguj me frekuencë më të ulët. Çdo lloj druri do të ketë vibrim më së shumti në një
interval të caktuar frekuence. Kjo njihet si frekuencë rezonante. Për të llogaritur frekuencat
rezonante në dru kërkon faktorizim në dimensionet e paneleve, dendësia e lëndës drusore, si dhe
këndi në të cilin tingulli reflekton nga sipërfaqja.
Akustika arkitektonike u aplikua së pari për ndërtimin e shtëpive të operës dhe sallave të
koncerteve. Në mënyrë që muzika të arrijë tek dëgjuesit e ulur në ballkonet e sipërme të këtyre
institucioneve gjigante, sasia e reverbimit e shkaktuar nga efikasiteti i reflektimit të tingullit në
sipërfaqet e sallës duhej të rritej në mënyrë drastike. Mund të jenë të nevojshme sipërfaqe shtesë
reflektuese për të mbushur vendet e zbrazëta. Mund të ketë gjithashtu nevojë për zona të lagura ku
tingulli është shumë i ndritshëm; kjo shpesh arrihet me rroba, siç janë perdet.
Salla e Koncerteve Walt Disney në Los Anxhelos është një shembull bashkëkohor i drurit që
përdoret në akustikën arkitektonike siç shihet në fig.8 dhe fig.9. Akustikani japonez Yasuhisa
Toyota projektoi pjesën e brendshme të sallës. Dyshemeja është bërë prej lisi, ndërsa muret dhe
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tavani ishin të përbërë nga Bredhi Douglas. Dendësia e lëndës drusore të Douglas Fir krijon një
sipërfaqe shumë reflektuese, duke mbushur sallën me tingujt e Filarmonisë L.A.

Muret dhe
tavani e punuar
nga bredhi
douglas

Dyshemeja
e punuar
nga lisi
Figura 8 Walt Disney concert hall Ulëset
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Pothuajse të gjitha detajet
janë te punuara nga druri

Figura 9 Walt Disney salla e koncertit

Disa nga materialet që e zëvendësojnë drurin:

1. Hemp
Hemp është një kulturë me rritje të shpejtë dhe e qëndrueshme që gjeneron më shumë fibra të
shkallës së ndërtimit për hektarë sesa shumica e pemëve dhe kulturave të tjera. Mund të përdoret
në vend të lëndës drusore dhe një gamë të gjerë materialesh të tjera. Për shembull, studiuesit e
Universitetit Shtetëror të Uashingtonit gjetën se fijet e mesme me densitet të mesëm me bazë hemp
ishin dy herë më të forta se druri.

2. Bambu
Bambu shpesh konsiderohet si një dru, por ky bar është me të vërtetë një alternativë druri. Është
quajtur bima më e dobishme në botë. Bambu është me rritje të shpejtë, por të paktën aq i fortë sa
disa pyje me rritje të ngadaltë. Është një opsion dyshemeje shumë i modës (dhe disi i
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diskutueshëm). Ajo është përdorur gjithashtu në mobilje dhe një larmi të gjerë të materialeve të
tjera të ndërtimit.

3. Përbërjet prej druri
Siç sugjeron emri, materialet e përbëra kombinojnë dru me plastikë të ricikluar ose përbërës të
tjerë. Në krahasim me lëndën drusore, përbërësit janë një mënyrë më e qëndrueshme për të
përdorur pemët. Për shembull, bordet e kuvertës së përbërë mund të bëhen me mbetje të mbetjeve
të fibrave të drurit nga prerja e bordeve të forta të kuvertës së drurit. Kuvertën e përbërë dhe
produktet e tjera gjithashtu kanë përparësi të tjera mbi drurin e fortë. Ato nuk kërkojnë praktikisht
asnjë përfundim, ngjyrosje ose mirëmbajtje dhe janë shumë të qëndrueshme.

4. Druri plastik
Një segment tjetër në rritje i tregut të kuvertës është në thelb plastika - e ricikluar ose jo - e
përbërjeve pa fibra druri. Ashtu si zbukurimi i përbërë, druri plastik nuk kërkon mirëmbajtje.
Sigurisht, është e vështirë të bësh plastikën të duket tamam si druri, kështu që nuk është një
zëvendësues perfekt estetik. Megjithatë, në shumë mënyra të tjera, përbërjet dhe druri plastik janë
alternativa të mira të drurit të fortë.

5. Soy
Soja është një tjetër bimë jashtëzakonisht e dobishme që përdoret për izolim, mbështetje qilimash,
zhveshës boje dhe më shumë. Ndërsa fijet e sojës mund të mos jenë zëvendësuese për drurin, soja
mund t'i bëjë produktet tradicionale të drurit më të sigurta. Kimikatet me bazë soje mund të
zëvendësojnë formaldehidin, ngjitësit dhe tretës të tjerë potencialisht të rrezikshëm.
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6. Cork
Cork bëhet me lëvore sesa me thelbin e një peme. Kjo do të thotë se ajo ri-rritet më shpejt dhe
është më e qëndrueshme në disa mënyra sesa shumë produkte tradicionale të drurit. Është një
material i njohur për dysheme dhe po rritet në zona të tjera të ndërtimit dhe rimodelimit.

7. Karton

Ndërtimi i kartonit nuk është vetëm për fëmijët. Një çift i zëvendësuesve të kompensatës në treg
janë bërë kryesisht ose tërësisht nga mbeturinat pas konsumit, të tilla si kartoni i ricikluar.

8. Gazeta
Në mënyrë të ngjashme, gazeta e ricikluar po përdoret për të krijuar produkte të fibrave për
zbukurimin e çatisë dhe shumë më tepër. Për shembull, Homasote është një kompani e Nju Xhersit
që pretendon të riciklojë deri në 250 tonë gazetë çdo ditë në materiale ndërtimi.

9.Nutshels

Maderon është një material ndërtimor mobilje spanjoll i riciklueshëm i bërë kryesisht nga guaska
të thërrmuara të bajames, lajthisë dhe arrës. Predhat bluhen në një pastë, pastaj përzihen me
rrëshirë dhe formohen në karrige dhe mobilje të tjera.
10. Kashtë
Fijet duken shumë si kashtë, prandaj nuk është aspak e lehtë të imagjinohet pllaka grimce nga një
shumëllojshmëri varietetesh kashte, duke përfshirë grurë, tërshërë dhe kashtë liri. Të gjitha këto
janë alternativa të disponueshme dhe të dobishme për produktet tradicionale të drurit të shtypur.
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5.0. Ulëset
Ekzistojnë dy lloje themelore të rregullimeve të ulëseve që mund të konsideroni për audiencën:
"me shumë rreshta" ose "kontinentale". Vendosja e karrigeve në mënyrë kontinentale do të lejojë
më shumë hapësirë.
Kur bëhet fjalë për gjerësitë e ulëseve, gjerësitë më të zakonshme të karrigeve janë 50,8 cm, 53,8
cm dhe 55,88 cm. Duke thënë, gjerësitë e sediljeve të disponueshme mund të shkojnë nga 45,72
cm në 60,96 cm.

5.1. Ndriçimi
Një model i ndriçimit të audiencës duhet të sigurojë dy përbërës themelorë. Pjesa e parë është
nevoja për ndriçim e publikut i cili punon dhe krijon eksperiencën në hapësirë. Pjesa më e vështirë
është të përçoni ndjenjën dhe emocionin e synuar që i përshtatet programit dhe qëndrimit të
hapësirës.
Skema e ndriçimit të një hapësire duhet të përfshijë pajisje të cilat kërkohen të sigurojnë pasqyrim
të përshtatshëm të ngjyrave (më së shpeshti matet në CRI: indeksi i pasqyrimit me ngjyra).
Fleksibiliteti dhe kontrolli i rrezes së dritës duhet të jenë një konsideratë në mënyrë që faqosja e
pajisjeve të përshtatet me detajet e dizajnit arkitektonik. Regjistrimet të cilat kanë madhësi dhe
shtojca të rregullueshme të rrezeve në vend ndihmojnë në shkëlqimin dhe janë një zgjidhje e
suksesshme kur përshtatet dizajni.

Ndricimi i skenës:
Fresnel
Ellipsoidal reflector spotlight
Parnel
Follow spot
Moving lights
Gobo
Strip light
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Flood light
Scoop light
Parcan
Border light

Disa lloje të pajisjeve të ndriçimit mund të dallohen midis një shumëllojshmërie të atyre të
përdorura gjatë koncerteve:
Pajisjet dinamike të ndriçimit.
Pajisjet e ndriçimit statik.
Pajisjet e ndriçimit në sfond.
Pajisjet dekorative të ndriçimit.
Pajisjet e efekteve speciale.
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6.0. Metodologjia
Metodat që do të përdoren për grumbullimin e të dhënave dhe për trajtimin e kësaj çështje do të
jenë:
- Metoden kualitative( cilësore të hulumtimit)
-Hulumtimi i literaturës
-Përvoja personale (metoda e introspeksionit)
-Vëzhgimi nëpërmjet mediave elektronike
Duke përdorur metodologjinë për grumbullimin e të dhënave për temen përkatëse do të vërtetohen
ose të përgënjeshtrohen hipotezat. Rezultati mbi vërtetimin ose përgënjeshtimin e hipotezave do
të ndodhë pas studimit dhe sistemimit të të dhënave.
Pas grumbullimit të të dhënave, strukturimit dhe sistemimit të tyre, bëhet përmbyllja e punës.
Ndërkohë që çështjet të cilat janë hapur gjatë këtij punimi, qoftë në mënyrë të vetëdijshme qoftë
të pavetëdijshme, do të trajtohen në një punim apo tjeter.
Modeli i hulumtimit është modeli eksplorues i hulumtimit, i cili ka për qëllim të hulumtoj dhe
eksploroj ndikimin e mungesës së sallave koncertale dhe rëndësin e tyre.

22

6.1. Deklarimi i problemit
Sallat koncertale kanë një rëndësi të madhe për një vend pasi që edhe aty tregohet një pjesë e
kultures për një vend. Edhe pse tek ne nuk egziston një sallë e tillë është shumë e rëndesishme që
të ketë, kemi shumë artistë dhe nuk mund të shfaqin veten e tyre siç duhet, e shfaqin me shumë
sfida duke përformuar në holle të ndryshme të objekteve kulturore siç është bibloteka kombëtare
që e improvizojnë si sallë koncertale dhe aty nuk mund t’iu plotësohen të gjitha kushtet artistave
kompozitorëve, pasi që është një holl i biblotekës dhe jo një sallë koncertale.
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7.0. Rezultatet
7.1. Koncepti
Idea për inspirim më erdhi nga Philharmonie Berlin e cila e ka prokjektin e arkitekturën së jashtme
në formë të kitarës kështu që më erdhi idea që të gjejë inspirim në piano duke përdorur detaje të
pianos për dizajnin e sallës dhe duke e punuar në me stil minimalist.
Kështu erdhi idea për shndërrimin e ’‘Gërmisë’’ në sallë koncertale dhe duke ia vënë Emrin sallës

’‘Peri’’
Emri ’‘Peri ’’erdhi nga kompozitori Jacopo Peri që e mbajti koncertin Dafne që ka qenë vepra më
e hershme e njohur opera e parë Libretoja nga Ottavio Rinuccini mbijeton i plotë; muzika kryesisht
e humbur u kompletua nga Jacopo Peri, por të paktën dy nga gjashtë fragmentet e mbijetuara janë
nga Jacopo Corsi.
Materialet e përdorura brenda sallës
Dyshemeja: prej druri
Karriget: sediljet material i mëndafshët, anësoret prej hekuri hapësira brenda hekurit e mbushur
me gomë që të mos krijojë vibrim
Tavani: prej gipsi ndërsa detajet qe janë të varura në tavan prej druri
Muret: prej gipsi.
Gjithësej ka 720 ulëse.
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7.2. Skicat
Planimetria ekzistuese e objektit Gërmia

Figura 10 Planimetria ekzistuese e objektit Gërmia
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Figura 11 Skica 1
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Figura 12 Skica 2
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Figura 13 Skica 3

Figura 14 Skica 4

28

Figura 15 Skica 5

Figura 16 Skica 6
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Figura 17 Skica 7

Figura 18 Planimetria e objektit Gërmisë/ salla koncertale
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7.3. Renderat

Figura 19 Renderi 1

Figura 20 Renderi 2
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Figura 21 Renderi 3
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Dimensionet e ulëseve të përdorura në sallë

Figura 22 Dimensionet e ulëses
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Figura 23 Dimensionet e ulëses

Figura 24 Logo
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